


































to  live  there,  to be  subject  to  its  laws and  to  contribute  to  its  society and  the economy.  It provides a way of 

























conditions,  and  administrative  discretion  in  the  granting  of  citizenship  generally  create  unnecessary 




of  these  forms  of  ius  soli  are  combined  within  a  single  citizenship  law  (for  example,  acquisition  at 




• By declaration or automatically at or before majority  in Belgium, Finland, France, Greece,  Italy, 
Netherlands, Spain and United Kingdom 
• On  the  basis  of  a  period  of  prior  parental  residence  in  Belgium,  Germany,  Greece,  Ireland, 
Portugal, and the United Kingdom 
• On  the  basis  of  parental  birth  in  the  country  (double  ius  soli)  in  Belgium,  France,  Greece, 
Luxembourg, Netherlands, Portugal and Spain 







birth,  even  in  countries  whose  laws  are  otherwise  based  on  ius  sanguinis.  Exceptions  are  Estonia, 




                                                 
1 The 33 countries covered by the study by mid‐2009 are: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic,  Denmark,  Estonia,  Finland,  France,  Germany,  Greece,  Hungary,  Iceland,  Ireland,  Italy,  Latvia, 




The  inclusive effect of  ius soli  is augmented when dual citizenship  is allowed, and reduced  if  it  is not. 
While all countries accept dual citizenship when it is acquired on the basis of descent, not all accept it in 
connection with  ius soli acquisition, but require citizens to choose between citizenships. The countries 
which  allow dual nationality when  it  results  from  ius  soli  as well  as  from  ius  sanguinis now number 
fourteen: Belgium, Bulgaria, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 
Portugal,  Romania,  Slovenia,  and  the  United  Kingdom.  Those  that  do  not  systematically  admit  dual 
nationality even in cases of ius soli citizenship are: Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, and Spain, 
though some of these allow many exceptions in cases of hardship.  
The  case  of  Germany  illustrates  the  discriminatory  effects  of  attempts  to  restrict  dual  citizenship 
acquired  by  ius  soli.  In Germany,  dual  citizenship  is  currently  tolerated  for  children  of  parents with 
different nationalities, for EU citizens acquiring German citizenship through naturalisation and for third 
country nationals for whom renouncing their previous nationality is impossible, or from whom it cannot 








Where an explicit  introduction of  ius soli  is politically not  feasible, these children can also be  included 
through an entitlement to citizenship based on a few years of residence in the country before the age of 
majority. Such a rule will also provide access to citizenship to the so‐called generation 1.5, those brought 
into  the country as minors by  their parents. Such a provision  is made  in Sweden,  for example, where 




Wide  variation  in  the  provision  of  ius  soli  citizenship  creates  differential  access  to  EU  citizenship. 
Children born  in countries without  ius soli will not be able to enjoy the same rights of free movement 







law.  Citizenship  policy  is,  however,  by  no  means  static.  In  the  years  1989‐2010  there  has  been  a 
significant number of changes with respect to ius soli – twelve extensions and seven limitations.  
While reforms in Portugal, Luxembourg and Greece have introduced strong forms of ius soli, and a range 






While  there  is  an overall  increase  in  the number  of  countries  that  add  ius  soli  provisions  to  a basic 
principle of ius sanguinis, there is no clear trend within this group of countries to adopt a specific form 
of  ius  soli.  Overall,  however,  the  number  of  countries  that  offer  merely  facilitated  naturalisation  is 
becoming  smaller  as  more  states  introduce  ius  soli  at  birth  conditional  on  legal  long‐term  parental 
residence, or, after birth, as an option at majority. The group of countries with double  ius soli has also 
been strengthened through the recent reforms in Luxembourg and Greece.  
Ius  soli  citizenship has  also become more politicised,  and,  as  in  the  case of  adult naturalisation, has 
become increasingly conditional, through the introduction of more stringent residence requirements for 














majority  ‐  should  not  be made  too  onerous,  and  should  not  be  subject  to  extensive  administrative 
discretion. 
6)  Facilitated  naturalisation  as  the  only  form  of  ius  soli  citizenship  can  be  regarded  as  a  very weak 
provision,  and  should  be  replaced  or  supplemented  by  access  to  citizenship  through  entitlement  or 
declaration. 
7)  The  EU  should  promote  the  adoption  by  Member  States  of  some  form  of  ius  soli  in  order  to 



































the  ius soli classification of countries,  the chart below shows also  lesser  reforms and  restrictions  that 
change a ius soli provision without changing the overall classification of those countries. 
